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ist  oder der Mangel  an Kapazität  lässt  sich wegen materieller Engpässe  nicht  beheben. 
































structure  in Tanzania or Guinea may come  to mind. But what about  the  fulfillment of  the 














2000).  This  may  be  partly  explained  by  the  discreet  nature  of  the  subject,  which  is  sur‐
rounded by an aura of secrecy, particularly when it comes to nondemocratic regimes. Thus, 
the  topic  is not easily researched.  It becomes easier when states have experienced a break‐






gagement  is one of  the essential differences between  the  two countries, which are both  (a) 
very poor (ranked 176 and 178 out of 179  in the Human Development Index / 2006 values) 
and (b) small in terms of population size (3.3 and 4.2 million people, 2006) and which both (c) 
have a particularly violent contemporary history.  It could be expected  that  this  intensity of 
outside engagement has some bearing on  the quality of services provided by state security 
organs because  the following assumptions can be made: (1)  the  intensity of civil war  influ‐
ences  the  stability  of  formal  security  forces,  and  outside  engagement  (peacemak‐
ing/peacekeeping) should lower this intensity; (2) the frequent reshaping of security forces in 
line with the directives of new heads of state creates a loyal core, but a frustrated mass, of se‐






curity  forces  played  a  comparatively  bigger  role  here  than  in  Liberia),  and  the  potential 
change imposed by outsiders in the course of “security‐sector reform” will be assessed (with 
more emphasis on Liberia as the reform process there advanced rather quickly). It can be as‐
sumed  that  capacity,  structure, and  composition are  shaped by externally  sponsored  secu‐













deal with  it appropriately. A rather well‐known case  is Sierra Leone, with  its “sobels”  (sol‐







themselves. Although  the  United  Nations  Mission  in  Sierra  Leone  (UNAMSIL)  has 
been working towards a smooth transfer of primary responsibility for internal and ex‐
ternal security to the armed and security forces of Sierra Leone, for many Sierra Leone‐
ans  the biggest  security  concern  remains how  those  forces will perform once United 







































order of  the day  in  the 1980s, and  the number of  interstate wars  in Africa has,  in  fact,  re‐
mained limited. Some of the same authors who wrote about coups and the growing role of 
the military in politics in the 1980s later elaborated on the disengagement and subsequent re‐




(2006: 248f‐249) has  found  that  the quality of  leadership and public opposition  to military 




























of  the military hierarchy—in  fact, actual or  former  chiefs of  staff—having  taken power by 
force and served as presidents for 31 out of 48 years of independence: Jean‐Bédel Bokassa (on 
December  31,  1965), André Kolingba  (September  1,  1981),  and François Bozizé  (March  15, 
2003). The  first  two  successful coups did not  result  in  immediate bloodshed, although Bo‐
kassa’s rule  included numerous political assassinations.5 According to Berman (2006: 15), at 
the  end  of  “emperor”  Bokassa’s  reign  (1979)  the  maximum  of  7,500  troops  served  in  the 
Forces Armées  Centrafricaines  (FACA);  the  number  was  about  half  that  size  in  the  mid‐
1990s, shortly after civilian president Ange‐Félix Patassé (1993–2003) had taken over, which 






approximately  four million  inhabitants. The  FACA were  always  very weak  in  armaments 
and received a particularly low degree of attention under President Patassé.  
The Gendarmerie was made up of more or less an additional 1,300 men (with a maximum of 
1,600  attained  in  2002).  The  best  equipment was  reserved  for  the  Presidential Guard,  the 
name of which was changed several  times  (1997: Force spéciale de défense des  institutions 















commands approximately 750 members of  this guard  (2008). Finally,  the police  force  totals 
approximately 1,600 members, mostly badly (or not at all) armed with the exception of a spe‐
cial unit, the Office central de repression du banditisme (OCRB). A number of smaller gov‐
ernment agencies—among  them  the secret service and  the  forest guards, etc., all  in all 250 









Kolingba’s regime. Some 250 soldiers  took  to  the streets and protested  in response  to wage 
arrears (of three to four years). They also demanded a change in the army’s leadership. After 
clashes in which several were killed, some of their corporatist demands were met. Only one 
month  later  the  second  mutiny  erupted,  this  time  involving  five  hundred  soldiers  who 
claimed  that  the promises made had not been  fulfilled and  that  certain  strategic decisions 
(the transfer of one regiment dominated by Yakoma, Kolingba’s ethnic group, to the country‐
side) were unacceptable. France, which maintained  two military bases  in  its  former colony, 
intervened  militarily,  and  43  people  were  killed.  Violence  erupted  once  again  in  mid‐
November 1996; eight hundred rebels were involved, but this time they also had explicit po‐
litical aims, demanding the resignation of the president. One of Kolingba’s sons was involved 
in  this  third mutiny, but  it  remained unclear whether his  father backed  the uprising. Only 
with the help of international peacekeepers was it possible to end the crisis.  
Extrajudicial executions were a daily occurrence after the OCRB took over the fight against 
criminality  in  1997.8  The  organization’s  commander,  Louis  Mazangue,  gained  a  dubious 
reputation for shooting suspected criminals when they were caught stealing a second time. 
There  is  no  clear  indication  whether  the  population  appreciated  or  resented  the  OCRB’s 
heavy‐handedness. The  repression under  the democratically elected President Patassé was 












ticularly  the radio station. Fighting raged  in several parts of  the city and produced civilian 
deaths. The army chief of  staff and  the commander of  the Gendarmerie were  shot, but no 
other major objective of the rebels was achieved. The loyalists regained the upper hand in the 
following days,  supported by at  least  three hundred  troops of  the  rebel  leader  Jean‐Pierre 
Bemba  from  the neighboring Democratic Republic of Congo  as well  as Libyan  forces  and 
helicopters. Kolingba, who  still had a  solid power base  in parts of  the military apparatus, 




Crimes  against  humanity  were  perpetrated  by  Mouvement  pour  la  Libération  du  Congo 
(MLC)  fighters  as well  as by  security  forces  and pro‐Patassé militias,  leading  to  the  (late) 
opening of investigations by the International Criminal Court in 2007 (Glasius 2008). For in‐
stance,  some  quarters  of  Bangui  were  indiscriminately  shelled,  and  at  least  six  hundred 
women were raped. A suspect number of officers were also killed, apparently not in combat. 
Security  forces were  involved, but who exactly was  responsible has yet  to be  investigated. 
The persecution of Yakoma  families began; houses  in specific parts of  the capital were de‐
stroyed (360 alone in the neighborhood of Ouango); and eighty thousand inhabitants fled to 
the  countryside  or, predominantly,  crossed  the Oubangui River  to  the Congolese  town  of 
Zongo.10 The retaliatory acts of the combined security forces, the MLC (Bemba’s militia) and 
Libyan troops, suggested that a rather simplified interpretation of the rebellion was at work, 








September  1999  (www.sangonet.com,  accessed  2  January  2000)  is  telling:  “Le  général  candidat Kolingba  a 
tenu hier un discours ʺtrès muscléʺ. Il revendique le soutien des FACA en cas de déclenchement de troubles 
par  les milices  patassistes, Karako  et Balawa,  et  la  Forsdir déployée  sur  tout  le  territoire”.  (“The  general‐







diers who did not  report back  to  their barracks, most of  them again with Yakoma names. 
Originally,  up  to  1,250  FACA  soldiers  had  reportedly  fled  over  the  Oubangui  river  to 
neighboring DRC. 
However, a more serious military challenge emerged with the dismissal of the chief of staff 
Gen.  François  Bozizé  on October  26,  2001  and  the  subsequent  accusation  that  he was  in‐
volved  in a new coup plan. Bozizé  refused  to accept an arrest warrant; defected with,  ini‐
tially, about one hundred troops; engaged in street battles in the northern neighborhoods of 
Bangui (which traditionally supported Patassé); and moved to the north of the country. After 










in  the capital Bangui. Most of  them were of Chadian origin and could not hope  to be  inte‐
grated  into the army (Debos 2008). In a  letter to the World Bank  in November 2003, Bozizé 




























onstrations  against  widespread  violence—particularly  by  the  state  security  organs—took 
place in Bangui in April and May, new rebel attacks were launched against Gordil and Tirin‐
goulou  (Vakaga)  in  June.  About  12  FACA  soldiers  and  two  Chadian  peacekeepers  were 
killed.12 After these attacks, Bozizé reacted by replacing the entire FACA leadership, includ‐
ing chief of staff Gen. Antoine Gambi (on July 4, 2006). A week later France decided to pro‐








and  the other  towns followed. The extreme vulnerability of  the regime—and of  its security 






sion, particularly by  the Presidential Guard. New NGO  reports  in 2007 emphatically  criti‐

















bels,  its critique of  the FACA and  the Presidential Guard was even harsher and well docu‐
mented. An Amnesty  International  report  specifically highlighted  the plight of  the civilian 
population in the north, blaming the Presidential Guard for brutality and drawing attention 









commission.15 Later,  it welcomed  the establishment of a  joint committee of  the government 
and the Mission des Nations Unies en République Centrafricaine (MINURCA) to address the 































aged”  the  government  to  coordinate  with  MINURCA  in  the  progressive  transfer  of 
MINURCA’s functions in the security field to the local security and police forces.19 This series 














basic  training, bad equipment and  low motivation among  the rank and  file,  the absence of 
barracks, the closing of training centers, the politicization of the defense and security forces, 
















The  main  actors  in  security‐sector  reform  since  2000  have  been  UNDP;  BONUCA; 
CEMAC/FOMUC; the World Bank; the EU; France; and, to a more limited extent, other do‐
nors  including China,  Japan,  Ireland, and Germany. Despite several activities by BONUCA 
since  its  inception, progress has been  limited. While BONUCA  continuously  reported  that 




























20   Note  thématique: La réforme du secteur de  la sécurité,  table ronde des partenaires au développement de  la 
RCA, Bruxelles 26 Octobre 2007. 
21   S/2007/697, 5 December 2007. 
22   Note  thématique: La réforme du secteur de  la sécurité,  table ronde des partenaires au développement de  la 
RCA, Bruxelles 26 Octobre 2007.  
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What  the CAR  civilian  population  thinks  of  its  security  forces  is  rarely directly  reported. 















contributing  factors  in  the  rebellions,  leading  to  a  deadly  spiral  of  violence  and  counter‐






and  received  substantial US  support during  the  1960s.26 The  army  grew  to  a  6,000‐strong 
body with a National Guard and a Coast Guard as separate bodies. The officer corps of the 
AFL consisted almost exclusively of Americo‐Liberians, that is, descendants of former slaves 


















Tolbert by  then master  sergeant Samuel K. Doe  (“the  first of  the warlords,” Ellis 1999: 31) 
came  from  the  lower ranks, made up mainly of personnel  from  the hinterland. During  the 
1980s Doe recruited soldiers from his own Krahn ethnic group into the armed forces. In No‐





and  then  elections  in  the  1990s,  he marginalized  the AFL  because  of  its  suspected Krahn 
identity. By creating a network of competing  security units and militias, he  further under‐
mined  the unity and professional standards of  the army. For  instance, Taylor’s son Chucky 
headed  the dreaded new Anti‐Terrorism Unit  (ATU).  In contrast  to  the CAR’s military,  the 
Liberian armed forces lost the “state” label quickly during the civil war and were either re‐
garded as another military faction in a brutal civil war or were confined to the barracks (ICG 






The  Special  Security  Service  (SSS)  and  the  Special  Operations  Division  (SOD),  both 
mobilized  to  combat Liberians United  for Reconciliation and Democracy  (LURD)  re‐
bels,  consisted of  former NPFL  [National Patriotic Front of Liberia]  rebels who were 






















































The defense  policy  had  to  be  reformulated  after decades  of  turmoil. A Defense Advisory 
Monitoring Committee comprising the ministries of defense, finance, information, and plan‐
ning and a representative from the Central Bank of Liberia as well as key international part‐
ners,  including UNMIL, was established  to oversee  the demobilization process  in 2005.32 In 
the  following  year  a  United  States‐funded  security‐sector  review  was  conducted  by  the 
RAND Corporation, an institute close to the major defense organizations in the US. This re‐
port was  seen as  the basis  for a national dialogue on  security‐sector  reform.33 The govern‐
ment later tasked the Governance Reform Commission34 with leading the public dialogue on 
security‐sector reform.35 The commission held several rounds of consultations with security 
agencies,  government  bodies,  international  partners  and  civil  society.  In  the  meantime, 
UNMIL was working with the government to establish a county network for security coordi‐
nation and reporting.36 The definition of the respective roles of the Armed Forces of Liberia, 
the Liberian National Police  (LNP),  the Liberian Seaport Police,  the Police Quick Reaction 
Unit,  the Special Security Service,  the Bureau of  Immigration and Naturalization, Customs 
and other key security agencies was apparently a difficult process. The UN secretary‐general 
expected “that these security agencies will have clear mandates, which will complement each 
other. The overall  security architecture  should  ensure  that Liberia’s  security  sector has  the 






























of police and  several deputy and assistant directors were appointed  in 2006;  senior police 












missioned by  early  2006.43 All  this  showed  that  the population, particularly  outside Mon‐
rovia, could not rely on protection from the police even three years after the war had ended.44 
The US‐led program  to  restructure  the AFL  led,  in  a  first phase,  to  the demobilization  of 
9,400 irregular personnel who had been recruited into the armed forces after the outbreak of 




















before  the  conflict,  but  due  to  a  lack  of  funds—some  provided  by  South Africa  and  the 
USA—this process was  slower  than expected.45  In early 2008 a close observer noted, “Pro‐
gress  with  military  reform  has  also  been  relatively  slow.  Liberia  still  has  no  operational 
army” (Malan 2008: x). In the end, the aim was to have an army of two thousand troops. The 
UN secretary‐general noted, “a number of  factors will need  to be carefully balanced  in de‐
termining  its eventual size,  including  the ability of  the Government  to financially sustain a 
professional and well‐equipped army, the national requirements of the country and potential 
external threats.”46  









ment  therefore  suggested  that  Economic  Community  of  West  African  States  (ECOWAS) 
member states would provide commanders for the first three AFL companies for an interim 
period.49 The distrust of the AFL (and the LNP and SSS) was such that Security Council reso‐























below  expectations  in February  2009, with  the most  recent  relevant UN  report  (February) 
noting “significant capacity deficits.”51 









































































• Politicization  of  armed  forces  /  fre‐
quent  reorganizations  along  ethnic 
lines 
• Top  hierarchy  involved  in  politico‐
military turmoil 









• Politicization  of  armed 
forces  /  some  reorganiza‐
tions along ethnic lines 
• Rank  and  file  involved  in 
politico‐military turmoil 





• Heavy  presence  of  UN 
peacekeepers 
Sources:  International Institute for Strategic Studies (IISS) 2008: The Military Balance 2008, London: IISS; Fund for 






















is possible  that  the  international community’s engagement  in security‐sector reform will be 
conducive to a professional army outside the immediate reach of the president in Liberia, the 








contribute  to  the difficulty of establishing a monopoly on  the use of violence. The political 
weight, material  equipment, and  self‐esteem or humiliation of an  entire  corps may play a 
role in the actual behavior of those forces—and in the production of security for the ordinary 
people.  




















From  outside,  the  security  forces  of weak  states  are predominantly  seen  as  being  equally 
weak. From  this point of view, both  the state and  its security  forces must be strengthened 
and  reformed; however,  too  frequently  this  is done according  to a blueprint model which 















































Human  Rights  Watch  (2007):  Central  African  Republic:  State  of  Anarchy.  Rebellion  and 
Abuses against Civilians, September 2007. 
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